














































































Radial  velocities  tell  a  different  story  to  the  colour-
magnitude diagram: velocity dispersion is linked to the
total mass of the cluster, hence indicating the presence
or  absence  of  invisible matter;  the  dispersion  as  a
function of radius is a tell-tale indicator of the underlying
mass profile, whereas systemic rotation can be revealed
through  an  analysis  of  angular  distribution  of  the
velocities. Coupled with proper motion measurements,













with  infrared excess  caused by  circumstellar  debris













Observations and data analysis
We acquired AAOmega data on three nights in February
2008, in moderate Siding Spring sky conditions. In the
blue  arm  we  used  the  2500V  grating,  providing
l/Dl=8000 spectra between 4800 Å and 5150 Å. In the




























matching the main  features  in  the colour-magnitude
diagram of stars in each cluster. In every configuration
we limited the brightness range of stars to 3 mag in
order  to  avoid  cross-talk  between  the  fibres  due  to
scattered light.
The spectra were reduced using the standard 2dF data












Experiment  (RAVE)  project  (Steinmetz  et  al.  2006;
Zwitter et al. 2008), and this analysis is based on the
same synthetic library used by RAVE. Our experiences













    · For NGC 2451, we wanted
to  identify  genuine  cluster






    · For M46 and NGC 2438, we
wanted to confirm or rule out
physical association between
the  cluster  and  the  nebula,
most  notably  by  comparing
their radial velocities.









NGC 2451A and B: two open clusters in the same
line-of-sight
Debris  disks  provide  evidence  for  the  presence  of
planetary objects around young stars. They form when




































































































onto  each  other  in  the  same  line-of-sight.  Several
attempts have been made to separate the two clusters
and  to  determine  the  physical  parameters  of  each.
Platais  et  al.  (2001)  analysed  photometric  and











NGC  2451B.  Subsequently,  Hünsch  et  al.  (2004)
completed  the  X-ray  study  with  high  resolution
spectroscopy and refined the membership of the two
clusters. The most recent distance and age estimates
were  published  by Kharchenko  et  al.  (2005),  who









at  Las Campanas Observatory  in Chile. Using  the
parameters of Kharchenko et al. (2005) and the V vs
V-K  colour-magnitude  diagram,  we  attempted  to
separate the two clusters in order to investigate their
stellar  content  and  disk  frequencies. However,  our
member selection method becomes uncertain around
V-K~4, where the level of contaminating background red
giants  is  very  high.  In  the
infrared,  the background  red




very  important  to  separate
them from the main sequence
stars before we start identifying
sources with  debris  disks  in
the clusters. That was the main
goal  of  our  AAOmega
observations:  to  clean  the
sample  of  background  red
















































determination  for  312  stars  with  CaT  line  profile
irregularities. After exclusion of  the CaT lines from the
cross-correlation, the velocity of a much larger fraction











M46 and the planetary nebula NGC 2438
Any physical associations discovered between planetary









one  can  infer PNe physical  properties  such  as  the






none  has  been  reported  in  the  literature  as  an
unambiguous member of a much younger open cluster
(OC). The interest in the latter case is not only due to
being  able  to  determine  independent  distances  to
individual nebulae, but also because in a young open
cluster  the progenitor  of  a  now-visible PN will  be  a
reasonably constrained higher mass star than those in














































pairs.  They  concluded  that  the  best,  but  still  only






unstudied  until  recently  (e.g. Cuffey  1941;






















open  cluster  association when  they  found
similar velocities for both, although based on a







three  positions  across  the  face  of  the  PN
(Fig. 4) to resolve the ambiguities and confusion
in the literature.




type  stars  led  to  difficulties  in  velocity
determination, here it was the hot early type
cluster members  that  caused a  bit  of  extra








































the  temperature  reaches  about  9000 K,  the  broad
spectral  features will  lead  to  a  degraded  velocity
precision  simply  because  of  the  broadened  cross-
correlation profile. M46, as an intermediate-age open
cluster,  still  hosts  a  large  number  of  hotter main












double-peaked  [OIII]  line  profiles, which we used  to
determine  the  expansion  velocity  of  the  nebula,
assuming a spherical shell. The two spectra on the edge
have single-peaked emissions, centered exactly halfway
between  the  two  peaks  of  the  central  spectrum,
supporting that assumption.
In the near-IR, the central position yielded a featureless










measurement  by  choosing  slightly  different  fit
















































































Two flies in one hit: the globular clusters M4 and
NGC 6144
We were also able to observe M4, within the field of












evolution  because  of  long
ages  compared  to  the
relaxation  time scale. This
evolution  is  affected  by
several different processes
including  tidal  interaction
with  the Galaxy  and  two-
body  relaxation, which are








the  duration  of  this
perturbation is much shorter
than  the  typical  orbital













M46 - 586 stars
NGC 2438
2 Gaussian fit
Fig.  6:  The histogram of  stellar  radial  velocities  for M46. The arrow  shows  the mean
center-of-mass velocity of three red giant binaries (Mermilliod et al. 1989, 2007), while



























































dark  matter,  with  far-reaching  implications  for
cosmology.
We therefore aimed at recording radial velocities for as



















































































and  collaborators  describe  their  recent work  on  radial  velocities with
AAOmega, which has provided a definitive answer to this question.
